







An education promoting scientific  literacy (SL)  that prepares  the citizens  to a responsible citizenship 
has  persisted  as  an  argument  across  discussions  on  curricula  design. The  ubiquity  of  science  and 
technology  on  contemporary  societies  and  the  ideological  requirement  of  informed  democratic 







the  formal  school  environment  these  spaces  allow  for  an  enrichment  and  diversification  of  learning 
experiences. Examples of nonformal spaces where animators can develop their work may be science 
museums or botanical gardens; television and internet can be regarded as informal education spaces. 
Due  to  the  above  mentioned  impossibility  of  setting  apart  the  individual  or  community­based 
experiences from Science and Technology (S&T), the work in nonformal and informal spaces sets an 





development)  within  European  Higher  Education  Area  (EHEA)  the  present  study  describes  the 
Portuguese  framework.  The  comparison  of  programmes  within  Portugal  aims  to  contribute  to  the 
discussion  on  the  curriculum  design  for  a  socio­cultural  animator  degree  (1st  cycle  of  Bologna 
process).  In particular,  this  study  intends  to assess how  the  formation given complies with enabling 
animators  to  work,  within  multiple  scenarios,  with  communities  in  situations  of  socio­scientific 
relevance. A  set  of  themes,  issues and both  current  and potential  fields  of  action,  not  described or 
insufficiently  described  in  literature,  is  identified  and  analysed  in  the  perspective  of  a  qualified 
intervention  of  animators. One  of  these  examples  is  thoroughly  discussed.  Finally,  suggestions  are 






been  settled  and  any  responsible  professional  of  any  field  should  be  accounted  as  a  responsible 
citizen, the questions we address in this study are more specific. “Why must a socio­cultural animator 
know about science?” and “What must a responsible socio­cultural animator know of science?”. In the 
present  communication,  the  socio­cultural  animator  is  identified  with  the  worker  –  professional  or 
voluntary  –  that  is  engaged  in  socio­cultural  community  development.  Using  the  established 
expressions form the Portuguese, Spanish or French realities is the person conducting with and within 






environments;  democratic  debates  or  community  based  problems  are  in  many  cases  of  scientific 
nature: higher  incidence of  leukaemia in some places, resources conservation, nuclear power plants 
locations or deposit of nuclear  residues, alternatives  to  fossil energies, water and air quality, ethical 
questions emerging in the biology/medicine research boundary; more and more  issues of international 
relevance  lye  in  the  scope  of  health  and  science  topics:  recent  world  spreading  of  H1N1  flu, 
increasingly situations of pathogen dissemination through food, natural species extinction. Additionally, 
in  some  countries,  e.g.  the  USA,  people  are  called  to  vote  proposals  regarding  the  permission  to 
perform or to fund certain science related projects and endeavours1. 
Even  in  the  face of all  these situations defying a  responsible citizen, we agree with Milan Kundera, 




beneath the devices used. Nevertheless,  in view of promoting an informed citizenship  it  is no  longer 
acceptable that education, taking place in formal or non­formal settings, dismisses science as a matter 
to  specialists.  We  can  hardly  argue  that  a  citizen  can  not  take  an  informed  position  due  to  the 
complexity of socio­scientific issues that are present in the public debate. 
In  fact,  issues  like  high  voltage  power  lines  near  people's  home,  nuclear  power  plants  safety  or 
resources exhaustion are complex, but if we know something on science processes and contents we 





have, a wide variety of meanings”  [4],  it bears  the advantage of bringing science education  to meet 
specific  outcomes  contextualized  by  local  considerations,  understanding  local  as  country,  district, 
school or communities.  After all, as DeBoer states
Ultimately  what  we want  is  a  public  that  finds  science  interesting  and  important,  who  can 
apply  science  to  their  own  lives,  and  who  can  take  part  in  the  conversations  regarding 
science that take place in society. (...) feeling that one can continue to learn and participate 
are key elements to life in a democratic society. [4]
In  this  process, while  some will  proceed  his  science  studies  others  “will  provide  leadership  in  their 
communities regarding science­based social issues” [4]. To us, this leadership is considered as one of 





Moreover,  in  a  time when  qualified  formation  of  socio­cultural  animators  is  pursued  through  higher 
education programmes, it becomes the responsibility of higher schools to promote the SL of the socio­
cultural animators.
1 As an example we can  refer  the article XXXV of California Constitution  that was  submitted  to  the 
voters as proposition 71 in the general election ballot on November 2nd, 2004, and referred to stem 
cells research and funding.
In  the  present  communication  we  will  try  to  establish  and  justify  the  need  for  a  proper  scientific 
formation  of  socio­cultural  animators.  We  sustain  that  the  category  of  relevance  in  the  science 
education literature, science­as­culture, is the most suitable to an education fostering scientific literacy. 
We proceed by accounting on  the proliferation of  educational  settings and  the  role of  socio­cultural 
animators in non­formal and informal spaces of education. We then discuss how these spaces, when 
in  connection  with  the  communities,  can  contribute  to  improve  the  meaningfulness  of  science  for 







technologique. Science­as­Culture, a concept of  relevance  for science education, was  formulated  in 




add  that  science  is culture.  In  its  contents,  in  its  processes,  in  its  history  and  in  its  infrastructures, 
science,  like  music  or  dance  or  theatre  has  its  stages  (laboratory,  school,  museums),  its  actors 
(scientists in a research group for instance), its script (a research programme), its methods (according 
to the research) and its audiences (other scientists and the citizens).    
Therefore,  we  believe  that  the  category  of  relevance  Science­as­culture  is,  among  the  studied 
categories of relevance, the most suitable approach to claim for science education for all. This allows 
us  to  demand  a  curricular  design  for  educating  professionals  to work with  and within  communities, 
such as socio­educational workers or socio­cultural animators (as they are known in Portugal, Spain, 
Brazil and some other countries) that enables them to face up emergent socio­scientific issues.        
In  José  António  Marina  [7]  we  find  a  beautiful  description  of  the  "purpose"  of  science.  This,  the 
science,  "proposes  to  clarify  things,  and  clarify  it  means  letting  notice  its  beautiful  luminosity".  In 
addition
The astronomer  should  not  sing  the  glories  of  creation,  rather  seek  the  laws governing  the 
turning  of  the  heavenly  bodies,  but  it wouldn’t  be  too much  that, while  he’s  formulating  the 






Einstein  are  both  part  of  the  European  cultural  inheritance  and  outstanding  figures  in  the  world's 
culture. 
Recent European projects, such as the two years programme ESCITY ­ “Europe Science and the City: 
Promoting  Science  Culture  at  Local  Level”  [8]  (financed  under  the  European  Commission  6th 
Framework  Programme)  or  the  European  Science  Foundation  (ESF)  Project  “Inventing  Europe  – 
Technology and the Making of Europe ­ 1850 to the Present” [9] that released its final report in March 
2011, are among  the projects  that work on science &  technology both  fully  integrated  in culture and 
generating culture.
In the ESCITY project the promotion of science culture is understood as a cultural promotion “aimed at 
enhancing people’s  resources  to understand  the world  they  live  in and, by doing so,  improving  their 




















At  the  recent  6th  Science  Centre  World  Congress  held  in  South  Africa,  in  September  2011,  was 
released the Cape Town Declaration.  In  it we acknowledge the existence of 2500 science centres  in 
















School  science  curricula  become  mandatory  in  the  XX  century  for  most  countries  in  the  world. 
Nevertheless, the success in learning science has not always been achieved.
Although some  important measures have been adopted with  the aim of  improving  learning, science 
education  is  still  confronted with several problems. One of  the measures  refers  to  the evaluation of 
results  attained  by  learners:    the  OECD2  Programme  for  International  Student Assessment  (PISA) 
assesses,  in  a  three  years  base  and  in  an  equal  footing,  the  competencies  in  science  literacy  (as 
defined by PISA), in reading literacy and in mathematical literacy of 15­year­old students. Problems in 





relevance  for  learners  in  the school  science  is one of  the major problems  identified  in  the  literature 
[21].
The literature on science learning in context, that is, in a relevant learning environment, has stressed 




activities.  In  fact  we  can  say,  following  some  critics  outlined  in  Rennie  [11],  that  some  activities  in 
science centres are almost only entertainment with science toys or, worst, are presented as magical 
activities. 
So  in  this  communication,  by  stressing  the  importance  of  science  centres  in  creating  a  relevant 
learning environment, we do not dismiss the fundamental role of science school. By the contrary, we 
recognise  its  role  namely  in,  for  instance,  educating  socio­cultural  animators  able  to  plan  and 
implement  relevant  science  learning  activities  in  science  centres,  museums,  or  even  community 
significant environments .




take  as  an  example  the  fluviarium  –  freshwater  aquarium  –  existing  in Mora,  a  Portuguese  village 
located in the inner country, on upper Alentejo by the river Raia. In Mora's fluviarium, youth relates the 




science  experience  could  be  achieved  if  the  visit  or  the  outreach  activity  is  properly  conducted. 
Eventually, this is the task of the socio­cultural animator working in the science centre.
In  other  project  carried  out  in  Canada,  the  eelgrass  mapping  project  that  covers  over  500  km  of 
coastline  in  British  Columbia  [22]  involving  twenty  volunteer  groups,  the  educational  experience 
emerged of  the volunteer's  free  individual choice  to  interact with  their peers  in all  the actions of  the 
project.












Currently  the  formation  programmes  at  higher  education  level  in  countries  that  have  signed  the 
Bologna Declaration can no longer be viewed solely in a local perspective. One of the major goals of 
the Declaration was the setting of a European Higher Education Area in which the systems of higher 
education  across Europe would  be more  comparable,  compatible  and  coherent.  In March 2010  the 
EHEA was officially launched.
The revision of the types of occupation by the United Nations led to changes in the definition of some 
professions  and  occupations  also  at  a  country  level.  In  Portugal,  the  adoption  of  the  International 
Standard Classification of Occupations 2008 led to changes in the formation and professionalization of 
socio­cultural animators [24]. The recognition of a certain number of required competences for being 
engaged  in  socio­cultural  community  development  activities  has  shifted  the  formation  to  a  higher 
education level. Therefore, in Portugal, the tendency started in the 1990s to offer high level formation 
in  socioculutural  animation has broaden up  [18],  eventually  replacing  the existing  intermediate  level 
formation. 
Simultaneously, the signature of Bologna Declaration in 1999 constituted in Portugal a stimulus to alter 
existing  curricula  and  to  create  new  curricula  of  high  level  socio­cultural  animators’  formation.  This 
latest is indeed the situation of Escola Superior de Educação de Lisboa that started in 2006­07 to offer 
a 1st cycle of studies in SCA. 
Currently  there are  in Portugal 10 programmes of  formation of socio­cultural animators, provided by 
seven higher education  institutions. All  the programmes fall  in the category of polytechnic education, 
and correspond to a 1st cycle of studies with an academic  formation of 180 ECTS (European Credit 
Transfer  and  Accumulation  System).  There  are  also,  offered  by  different  institutions,  some  other 
programmes whose objectives and prospective areas of  intervention overlap, at  least partially,  those 
referred to socio­cultural animation, namely programmes in cultural animation (3 programmes). 
In general, the objectives of the formation programmes include some common ideas: the socio­cultural 
animators  should  become  able  to  plan,  implement  and  evaluate  projects  under  the  scope  of  SCA, 










a  result,  among other  factors,  of  the  lack of  relevance,  can be overcome by  letting  the participants 
create  their  meanings  by  addressing  their  concerns,  interest  and  experiences  within  a  community 











boys counted his  footsteps, other counted  the number of concrete blocks  in  the pavement  from one 
extremity of the fence to the other. The very principle of measure was put forward. 
In  the next step, divided  in groups  they  recorded all  types of contents  that were  in  the space using 
several  instruments  like  writing  records,  photographs  or  drawings.  In  the  process  they  exchanged 
information and at the end the objective of transforming the space into a community garden (flowers 
beds were among  the  findings, and someone  remembered  that  the space was once a garden) was 
assumed by everyone, but not without first considering the risks and benefits to the community.  
Designing the garden in a way that it become accessible to wheelchairs, prevent garbage to end in the 
floor, charting  the sunlight direction  throughout  the day and  the seasons  to decide where  the seeds 
should be planted, getting technical assistance to test the nutrients of the soil – all of these steps are 
some of the evidences that formal school in the Standards was translated in this process.




The  comparison  of  the  Portuguese  socio­cultural  animator’s  programmes  of  formation  allows  us  to 
make some remarks. All the programmes distribute the 180 ECTS of formation approximately evenly 
through  6  semesters;  the  percentage  of mandatory  credits  directly  under  the  scope  of  natural  and 
exact sciences varies across  the programmes, but never exceeds 4,5% of  the  total credits;  in some 
programmes there are optional courses related  to science that can  increase the proportion  to at  the 
most 8,3% of the total credits. Looking upon the cultural animation programmes the situation becomes 
more  stressful:  some  of  them  have  no  credit  of  formation  whatsoever  related  to  science;  one 




as we sustained  in  the above sections, socio­cultural animators must have a qualifying  formation  in 
order to be able to do a qualified intervention.
6 Final remarks 
In  this communication we have  identified  the category of  relevance science­as­culture as suitable  to 
claim  for a  curricular  change  in  the socio­cultural  animators’  high  level  formation. We have outlined 
important  changes  in  the society  for  some decades ago, namely with  the emergence of non­formal 












a  socio­cultural  animator  is  science  related. This  fact  plus  the one  resulting  from a prevailing weak 











The  set  of  arguments  presented  allows  us  to  claim  for  a  science  education  in  the  socio­cultural 
animator higher level formation that enables him to seize the opportunities offered in their contact with 
out­of­school science. We claim for a qualifying scientific formation in view of a qualified socio­cultural 
animators’ intervention.
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